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Evaluation of population’s welfare: analyzes and effect. 
 
This paper presents the results of analysis of government regulation of inequality with a 
focus on Uzbekistan. Also that the relationship between government spending and poverty is less 
negative for government consumption spending, in comparison with other sectors.This research 
utilizes an innovative approach to social protection, considering it in a broader sense, including not 
just benefits and pensions, but a range of policies for the labor market, education system, 
healthcare, and social programs for providing housing and other assets. 
Key words: population income, inequality, poverty, welfare, government spending, social 
policy. 
Almost every country has some type of social security scheme. Nearly all of 
these countries have schemes covering work-related injury and old-age and 
survivors’ pensions. Well over half have provisions for sickness, and nearly half have 
provisions for family allowances. The least commonly provided schemes are for 
unemployment. Social security, any of the measures established by legislation to 
maintain individual or family income or to provide income when some or all sources 
of income are disrupted or terminated or when exceptionally heavy expenditures have 
to be incurred (e.g., in bringing up children or paying for health care). Thus social 
security may provide cash benefits to persons faced with sickness and disability, 
unemployment, crop failure, loss of the marital partner, maternity, responsibility for 
the care of young children, or retirement from work. Social security benefits may be 
provided in cash or kind for medical need, rehabilitation, and domestic help during 
illness at home, legal aid, or funeral expenses. Social security may be provided 
by court order (e.g., to compensate accident victims), by employers (sometimes using 
insurance companies), by central or local government departments, or by semi-public 
or autonomous agencies.  
In order to study the living standards and welfare of the population of the 
Republic of Uzbekistan the state statistics bodies conduct a household sampling 
survey each year.In turn, the methodology of the household survey is based on the 
recommendations of the World Bank and the United Nations Economic Commission 
for Europe, it is conducted throughout the territory of the Republic of Uzbekistan and 
the number of households surveyed is 10000 units per year. The size of this sampling 
survey is 0.2 percent of the total number of households in the republic.Within the 
framework of the household sampling surveys conducted in 2016 more than 50 
thousand people were covered, and it was revealed that the average size of one 
household was 5.1 persons. Out of the total number of the surveyed population 48.7 
percent were men and 51.3 percent - women. The share of children under the age of 
16 was 30.8 percent, the population aged 16 and over - 69.2 percent, and the 
working-age population - 58.8 percent to the total population in the republic1. 
This paper presents the results of analysis of government regulation of 
inequality with a focus on Uzbekistan. Also, that the relationship between 
government spending and poverty is less negative for government consumption 
spending, in comparison with other sectors. 
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In the 20th century, opponents of the welfare state have expressed 
apprehension about the creation of a large, possibly self-interested, bureaucracy 
required to administer it and the tax burden on the wealthier citizens that this entailed. 
To make the poor richer and the rich poorer, which is a central element in socialism, 
but to help people to provide for themselves in sickness while they enjoy good health, 
to put money aside to cover unemployment while they are in work, and to have adults 
provide for the education of their own and other people's children, expecting those 
children's future taxes to pay in due course for the pensions of their parents’ 
generation. These are devices for shifting income across different stages in life, not 
for shifting income across classes. Another distinct difference is that social insurance 
does not aim to transform work and working relations; employers and employees pay 
taxes at a level they would not have done in the nineteenth century, but owners are 
not expropriated, profits are not illegitimate, cooperativism does not replace 
hierarchical management.  
A lesson that that we can take away from this empirical research is that 
political forces at work on the national level are likely important for how incomes are 
distributed. A universal trend of increasing inequality would be in line with the 
notion that inequality is determined by global market forces and technological 
progress. The reality of different inequality trends within countries suggests that the 
institutional and political frameworks in different countries also play a role in shaping 
inequality of incomes. This means that inequality is most likely not inevitable. 
The central theme of this paper is the character and causes of long-term 
changes in the personal distribution of income. Does inequality in the distribution of 
income increase or decrease in the course of a country's economic growth? What 
factors determine the secular level and trends of income inequalities? These are broad 
questions in a field of study that has been plagued by looseness in definitions, 
unusual scarcity of data, and pressures of strongly held opinions. While we cannot 
completely avoid the resulting difficulties, it may help to specify the characteristics of 
the size-of-income distributions that we want to examine and the movements of 
which we want to explain. Five specifications may be listed. First, the units for which 
incomes are recorded and grouped should be family-expenditure units, properly 
adjusted for the number of persons in each-rather than income recipients for whom 
the relations between receipt and use of income can be widely diverse. Second, the 
distribution should be complete, i.e., should cover all units in a country rather than a 
segment either at the upper or lower tail. Third, if possible we should segregate the 
units whose main income earners are either still in the learning or already in the 
retired stages of their life cycle to avoid complicating the picture by including 
incomes not associated with full-time, full-fledged participation in economic activity. 
Fourth, income should be defined as it is now for national income in this country, i.e., 
received by individuals, including income in kind, before and after direct taxes, 
excluding capital gains. Fifth, the units should be grouped by secular levels of 
income, free of cyclical and other transient disturbances. 
 
(Full article is available in Uzbek) 
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Аҳоли турмуш даражасини баҳолаш:таҳлил ва самара 
 
Мақолада давлатнинг тенгсизликни тартибга солиши таҳлили 
натижалари билан таништиради. Шунингдек давлат ҳаражатлари ва 
камбағаллик орасидаги давлат истеъмоли ҳаражатларига нисбатан боғлиқлик 
бошқа соҳалар билан таққослашга кўра маълум даражада аниқланган. 
Таянч сўзлар: аҳоли даромадлари, даромадлар тенгсизлиги, қашшоқлик, 
фаровонлик, давлат ҳаражатлари, ижтимоий сиёсат. 
Оценка уровня жизни населения:анализ и эффективность 
В этой статье описывается результаты анализа государственного 
регулирования неравенство с фокусом на Узбекистан. Также, что отношения 
между государственным расходом и бедностью – менее негативный для 
государственного расхода потребления, по сравнению с другими секторами. 
Ключевые слова: доходы населения, неравенство доходов, бедность, 
благосостояние, государственные расходы, социальная политика. 
 
Кириш 
ХХ асрда турли иқтисодий тизимларга эга давлатларни иқтисодиётни 
давлат томонидан тартибга солиш масалалари кейнсиан, неоклассик, янги 
конституциявий, неолиберал ва бошқа иқтисодий мактабларнинг бир қисми 
сифатида ўрганилди. Ушбу соҳалардаги иқтисодий тизимларнинг ўзгаришини 
моделлаштиришда, иқтисодиётнинг ривожланишини прогнозлаштириш, 
фискал, пул-кредит ва ижтимоий сиёсат муаммоларига, давлатнинг роли ва 
функцияларидаги ўзгаришларга эътибор қаратилади. 
Бозор иқтисодиётини шакллантириш босқичида даромадларни тўғридан-
тўғри тартибга солиш долзарб муаммо ҳисобланади, яъни даромадларни 
индексация қилиш, айрим харажатлар учун компенсация ва трансфер тўловлари 
каби маъмурий чоралар устунлик қилади. Мамлакатимизда мустақиллик 
йилларида амалга оширилган кенг кўламли ислоҳотлар халқимизнинг муносиб 
ҳаёт кечириши, фуқароларимизнинг бунёдкорлик салоҳиятини рўёбга чиқариш 
учун зарур шарт-шароитлар яратди. Олиб борилаётган ислоҳотлар самарасини 
янада ошириш, давлат ва жамиятнинг ҳар томонлама ва жадал ривожланиши 
мақсадида аҳоли бандлиги ва реал даромадларини изчил ошириш 2017 — 2021 
йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор 
йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида аниқ кўрсатиб ўтилган. Ҳозирги 
вақтда муайян босқичида ҳукумат олдида турган вазифаларни бажариш учун 
зарур бўлган маблағларни тўплаш механизми бўлган давлатнинг солиқ сиёсати, 
яъни тартибга солишнинг билвосита усуллари биринчи ўринга чиқмоқда. [1] 
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Аҳоли турмуш даражаси ва сифати иқтисодий ва ижтимоий сиёсатнинг, 
аҳоли даромадлари ва харажатларини тартибга солиш бўйича сиёсат натижаси 
кўрсаткичидир. Турмуш даражасини аниқлаш учун "Истеъмол савати"дан, яъни 
муайян истеъмол даражасини таъминловчи товарлар ва хизматлар мажмуидан 
фойдаланилади. Истеъмолнинг минимал ва рационал даражаси мавжуд. 
Истеъмолнинг минимал даражаси истеъмолчини мавжуд бўлган нормал 
шароитларни таъминлаш чегарасидан ташқарига чиқаради, яъни у 
камбағалларнинг тоифасига айланади. Истеъмолнинг рационал даражаси – бу 
индивид учун энг мақбул истеъмол миқдори ва таркибидир. Рационал истеъмол 
бюджетида харажатларнинг асосий қисмини ноозиқ-овқат товарлар: маданий, 
маиший ва маиший мақсадлар учун мўлжалланган нарсалар, минимал истеъмол 
бюджети эса инсон танасининг нормал ишлаши учун зарур бўлган озиқ-овқат 
маҳсулотлари учун мўлжалланган. Истеъмолнинг минимал даражаси 
"қашшоқлик чегарасини"ни белгилайди. "Қашшоқлик чегарасидан" пастда 
яшовчи аҳоли улуши мамлакатда турмуш даражасини тавсифловчи энг муҳим 
кўрсаткичлардан бири ҳисобланади. Ушбу кўрсаткичнинг қисқариши ҳамда 
қашшоқликка қарши кураш - ижтимоий сиёсатнинг асосий вазифаларидан бири 
ҳисобланади. Бюджетдан бюджет орқали даромадларни олувчиларга, 
шунингдек, ижтимоий тўловлар ва имтиёзлар бўйича даромадларни қайта 
тақсимлашни ташкил этиш орқали ҳукумат камбағалларнинг даромадларини 
ошириш муаммосини ҳал қилади ва ижтимоий кескинликни юмшатишга ёрдам 
беради. Товарларни солиққа тортиш истеъмол талабини тартибга солади, 
жисмоний шахсларнинг имтиёзларини шакллантиради, зарарли товарлар 
истеъмолини камайтиради ёки камайтиради ва соғлом турмуш тарзи учун зарур 
бўлган товарлар истеъмолини рағбатлантиради ва инсон ресурслари ва ишлаб 
чиқариш кучларини юқори сифатли қайта ишлаб чиқаради. 
Ўзбекистонда 2019 йилда Давлат бюджетининг ҳаражатлари 107,1 трлн. 
сўмни ташкил этади. Бу ўтган йилдагига нисбатан 1,4 баравар кўп бўлиб, бунда 
Давлат бюджетининг ҳаражатлари асосан ижтимоий соҳаларга йўналтирилади. 
Жумладан, ижтимоий соҳа ҳаражатлари 57,8 трлн. сўмни ёки умумий 
ҳаражатларга нисбатан 54,0 фоизни ташкил этади. Бунда ушбу ҳаражатларнинг 
ўсиши аввалги йилга нисбатан 34,4 фоиз кўпаяди.Мактабгача таълим 
муассасаларини молиялаштиришга 4,0 трлн. сўм, умумий таълимга 17,1 трлн. 
сўм йўналтирилади, кадрлар тайёрлашга ажратиладиган маблағлар 3,8 трлн. 
сўмни ташкил этади; соғлиқни сақлашни молиялаштиришга эса,12,1 трлн. сўм 
йўналтирилади ёки аввалги йилга нисбатан 30,5 фоиз ўсиш билан умумий 
ҳаражатларга нисбатан 11,3 фоизни ташкил этади; маданиятни молиялаштириш 
учун 1,0 трлн. сўм, илм-фанга 0,8 трлн. сўм йўналтирилади. Ижтимоий 
нафақалар, кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам тўлаш ва компенсатсия 
тўловлари учун ҳаражатлар ўтган йилдагига нисбатан 61,8 фоиз ошган ҳолда 5 
267,2 млрд. сўмни ташкил этади. “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” давлат 
дастурларини амалга ошириш учун барча молиялаштириш манбалари 
ҳисобидан 6,3 трлн. сўм йўналтирилади, бу эса, 478 та аҳоли пунктида турмуш 
шароитлари яхшиланишини таъминлайди. Давлат дастурларини амалга 
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ошириш доирасида 2019 йилда 372 та обектда ичимлик сув таъминоти ва 
канализация тизимини реконструксия қилиш ҳамда модернизациялаш, 1 916,1 
км узунликдаги сув ўтказиш тармоғини қуриш ва реконструкция қилиш назарда 
тутилмоқда. Кўрилган чора-тадбирлар натижасида марказлашган сув 
таъминотини қамраб олиш 2019 йилда 77,0 фоизга етади. [2] 
Мавзуга оид адабиётлар таҳлили 
Аҳоли турмуш даражаси кўрсаткичини ўлчовни баҳолаш жуда мураккаб 
ҳисобланади. Бу сифат жиҳатидан аҳолининг моддий, ижтимоий, жисмоний ва 
маданий фаровонлигини акс эттирадиган кўрсаткичлар йиғиндисидан иборат. 
Бу кўрсаткич меҳнат шароитлари ва хавфсизлиги, атроф-муҳит ҳолати, бўш 
вақтнинг мавжудлиги ва улардан фойдаланиш, маданий даражани, жисмоний 
ривожланиш, фуқароларнинг жисмоний ва мулкий хавфсизлигини назарда 
тутади. Жамият ривожланиб борган сари, бу хусусиятлар ўзгаради. Иқтисодий 
ривожланишнинг аҳоли фаровонлигини, жамиятда инсоннинг 
баркамоллигининг  таъминланишини ифодаловчи кўрсаткичлардан энг 
асосийларидан бир “Инсон салоҳияти ривожи индекси”дир. Бирлашган 
Миллатлар Ташкилоти (БМТ) соғлиқни сақлаш, ўртача умр кўриш даражаси, 
таълим даражаси, аҳолининг иш билан бандлиги ва тўлов қобилиятлилиги, 
шунингдек, сиёсий ҳаётга кириш имкониятларини инобатга олган ҳолда аҳоли 
турмуш сифатини ўлчаш учун ҳаёт сифати индексини таклиф қилган. 
Мамлакатлараро таққослашлар учун ҳаёт сифати индексини ишлатиш қийин, 
шунинг учун 1990 йилда илк бор покистонлик иқтисодчи Маҳбуб ул Ҳақ 
томонидан ҳисобланган бошқа индикатор - Инсон салоҳияти ривожи индекси 
(ИСРИ) ни ишлаб чиқди, Шундан бошлаб ИСРИ  БМТТД (Бирлашган 
Миллатлар Ташкилотининг Тараққиёт Дастури) томонидан ҳар йили 
тайёрланади ва инсон тараққиёт тўғрисидаги маърузада эълон қилинади. бу 
кўрсаткич учта кўрсаткич билан ўлчанади: умр кўриш давомийлиги; таълим 
даражаси; жон бошига реал ялпи ички маҳсулот.[3] 
Ҳаётнинг сифати инсон капиталига, яъни у шахсий даромад олиш учун 
фойдаланадиган билим, кўникма, тажриба ва соғлиққа боғлиқдир. Замонавий 
иқтисодий таҳлилда инсон капиталининг концепцияси марказий рол ўйнайди. 
Инсон потенциали ва инсон капитали тушунчалари ахборот жамиятида 
интеллектуал фаолиятнинг ролини юксак баҳолаб, инсон капиталига 
инвестицияларнинг зарурати ва юқори самарадорлигини оширишга қаратилган 
жаҳон илм-фани томонидан жадал фойдаланила бошлади. Иқтисодиётнинг 
рақобатдаги устунликлари ва уни модернизация қилиш имкониятлари кўп 
жиҳатдан тўпланган ва амалга оширилаётган инсон капитали билан 
белгиланади. Жамиятнинг технологик, иқтисодий ва ижтимоий 
модернизациясининг чегаралари ва имкониятларини билимлари, малакалари ва 
тажрибаси бўлган одамлар аниқлайди. Инсон капиталининг иқтисодий таҳлили 
миллий бойликнинг миқёсини, жамиятни урушдан, касалликдан ва табиий 
офатлардан, ҳаётни суғурталаш соҳасидаги йўқотиш, таълим, соғлиқни сақлаш 
ва бошқа кўплаб мақсадлар учун даромадларни аниқлаш учун микроиқтисодий 
ва макроиқтисодий даражада кенг қўлланилди. 
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Ҳар бир инсоннинг моддий ва маънавий турмуш имкониятлари унинг 
даромадлари даражасига боғлиқ. Инсонни даромади даражаси қанча юқори 
бўлса, унинг ўз зарурий эҳтиёжларини қондириш, саломатлигини сақлаш дам 
олишни ташкил етиш, маълумот олиш ва бўш вақтини маданий тарзда ўтказиш 
имкониятлари шунча кўп бўлади. Бозор муносабатларининг асосий 
тамойилларидан бири – республика аҳолисини кучли ижтимоий ҳимоялаш 
саналади. Ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиёти шароитидаги 
ривожланиш босқичида ҳам инсон манфаатларининг устуворлигини таъминлаш 
ҳаётий заруриятдир. Янгиланиш ва тараққиётдаги Ўзбекистон моделининг бош 
устувор йўналиши замирида инсон манфаатлари ётади ва кучли ижтимоий 
сиёсат юритиш марказий ўринни эгаллайди. 
Аҳоли турмуш даражаси уй ҳўжаликларининг у ёки бу ижтимоий 
демографик типига тегишлилиги, аъзолар таркибдаги ёшига, ишловчилар ва 
боқимандалар ўртасидаги нисбат, жон бошига тўғри келадиган даромадига 
қараб асосли мунозара қилиш мумкин. 
Ресурсларни адолатли ва самарали тақсимлаш мезонларини белгилаш 
иқтисодиётнинг энг муҳим жиҳатларидан биридир. Давлат сиёсати 
маблағларни самарали тақсимлаш фаровонликнинг кўпайишига ва иқтисодий 
ривожланиш натижалари тақсимотининг адолатлилигини оширишга мос 
келадиган ресурсларни муайян тақсимлаш билан тавсифланадиган мавжуд 
иқтисодий шароитларга таъсир қилади. Жамият қадриятлари тизими ўзининг 
адолатли идеалини шакллантиради. Фаровонлик иқтисодиёти норматив 
иқтисодий фаннинг бир қисми ҳисобланиб, у жамиятда мавжуд бўлган ахлоқий 
меъёрлар билан белгиланадиган тақсимотни ҳисобга олади, шунинг учун 
самарадорлик ва адолат ўртасидаги танлов ҳар хил бўлиши мумкин. Ушбу 
тоифалар ўртасида келишувга эришиш муайян ҳуқуқларнинг бузилишига олиб 
келади ва унинг тенгсизлиги ва аҳоли фаровонлигини таъминлашда ўз 
ифодасини топади. 
Ижтимоий фаровонлик даражаси жамиятда фойдани қандай ва қанчалик 
яхши тақсимланганига боғлиқ, шунинг учун ижтимоий фаровонлик 
индивидларнинг фаровонлиги билан асосланади:  
𝑊 (𝑊1 , W2, . . . , Wi, . . . , Wn ) , 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 ,   (1) 
бу ерда  
Wi – i инчи индивиднинг фаровонлиги,  
п-жамият аъзоларининг сони. Ҳар бир шахс ўз фаровонлигини энг яхши 
йўл билан баҳолай олади ва уни максималлаштиришга ҳаракат қилади, 
индивидлар нафлилигининг Ui содда функциясини жамлаб, жамиятнинг 
нафлилик функциясини олишимиз мумкин: 
𝑈U1 + 𝑈2+. . . +Ui+. . . +Un   (2). 
Инсоннинг афзалликлари истеъмолига таъсир қилади, жамиятнинг бошқа 
барча аъзолари фойдаси камаймаслиги шарти билан, инсоннинг фаровонлиги 
ортиб боради. Агар юқорида келтирилган барча шароитлар кузатилса, биз 
иқтисодиётнинг Парето-самарали[4] ҳолатини оламиз. 
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Паретонинг мезонига мувофиқ ижтимоий фаровонлик векторларини 
таққослашга асосланган бўлиб, бунда тақсимот айрим шахсларнинг 
позициясини ёмонлаштирмасдан бошқаларнинг позициясини 
такомиллаштириш мумкин эмаслиги сабабли самарали бўлади. 
Бироқ, Парето ишлаш мезонлари ижтимоий тенгсизликка таъсир қилмайди 
ва фақатгина шахснинг фаровонлиги билан боғлиқ. Жамиятнинг баъзи аъзолари 
нафлиги ўсиб бораётган бўлса, бошқаларники камайса, унда ижтимоий 
фаровонликдаги ўзгаришлар ноаниқ бўлади. Калдор-Хиcк[5] компенсацияси 
тамойилига биноан, ўз позициясини яхшилаган шахснинг даромадлари 
позицияси ёмонлашган шахснинг йўқолиб кетишидан, яъни биринчи навбатда 
зарарни қоплаши мумкин бўлган қайта тақсимот мавжуд. Калдор-Хикснинг 
Парето-салоҳиятини яхшилаш мезонлари аслида компенсацияни назарда 
тутмайди эмас. Агарда жамиятнинг ютган аъзолари аҳволи ёмонлашган 
ютқазганларининг муваффақияцизлигини тўлдира олса, қайта тақсимлаш 
жамиятнинг умумий фаровонлигини оширади. 
Л.Валрас[6] 1874 йилда умумий иқтисодий мувозанатнинг математик 
моделини яратди, иқтисодиётда истеъмол товарлари турларини ва ресурслар 
турларининг аниқ сони унинг асосий шартлари ҳисобланади. Ҳар бир фирма ва 
ҳар бир истеъмолчи ўз даромадларини мукаммал рақобат шароитида 
максималлаштиради. Валрас моделининг статик характери, истеъмолчиларнинг 
таъми ва иқтисодий цикллар ўзгаришларнинг таҳлил қилинмаслиги бу моделни 
янада такомиллаштиришни талаб қиладиган асосий камчиликлардир. 
1932 йилда неоклассикизм тарафдорлари бўлган Фишер индивидлар жорий 
даромад билан биргаликда кутилаётган даромадга қараб қарор қабул қиладилар 
деб тахмин қилган. Иккита даврни таҳлил қилиб, иқтисодчи уй хўжаликлари 
охир оқибат барча даромадларни сарф қилади деб ҳисоблайди. Уй 
хўжаликларининг ҳозирги жамғармалари S – жорий истеъмолдан қолган 
биринчи давр даромадининг қисми бўлиб, у қуйидагича:  
S Y1C1 ,           (3) 
бу ерда  
Y1 биринчи даврдаги даромад;  
C1 - биринчи давр истеъмоли.  
Унда иккинчи давр истеъмоли қуйидагича бўлади: 
𝐶2 = 𝑌2 + (1 − 𝑟)𝑆             (4) 
бўлади, бу ерда 
𝑌2– иккинчи даврда олинган даромаддир. Уй хўжаликлари фақатгина 
жамғариб қолмай, балки қарзларни ҳам бажара олади. Шундай қилиб, И. 
Фишернинг вақтинчалик алмаштириш моделига мувофиқ, уй хўжаликлари 
талаб функцияси жорий жамғарма (+) ва ва реал фоиз ставкасига (-) боғлиқ, уй 
хўжаликларининг жорий даромади ва истеъмолига қараб уларни қарз 
берувчиларга (𝐶 > 𝑌) ҳамда қарздорларга 𝐶 > 𝑌 ажратиш мумкин. 
Иқтисодиётда Кейнс таъбирича, псиҳологик қонун амал қилади. Яъни 
даромадлар паст бўлганда, одамларда истеъмолга мойиллик кучли бўлади. 
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Даромадлар ўсиши билан одамлар кўпроқ истеъмолга эмас, балки жамғаришга 
мойил бўлишади. 
Давлат томонидан аҳолининг даромадларини марказлаштирилган назорат 
қилиш заруратини Ж. Кейнс ўзининг "Бандлик, фоиз ставкаси ва пулнинг 
умумий назарияси" (1936) асарида ўрганиб чиққан. Солиқ тизими, фоиз 
ставкаси, капитал қўйилмалар орқали давлат истеъмолга чекли мойилликка 
таъсир қилади. Жамғарма ҳар доим ишлаб чиқаришга сармоя киритмайди, бу 
эса иқтисодиётнинг мувозанатлашувига олиб келади. Макро даражадаги 
мувозанатни тиклаш учун ишлаб чиқариш қувватини ишга жойлаштириш ва 
ундан фойдаланишни таъминлаш учун зарур бўлган талабни ошириш керак. 
Аҳолининг истеъмолга бўлган юқори даромадлари билан даромадларни қайта 
тақсимлаш иқтисодиётни самарали тарзда барқарорлаштиради. “Иш ўринлари 
кўтарилганда, жами реал даромад ортади. Жамиятнинг психологияси шундаки, 
жами реал даромадларнинг ўсиши ва умумий истеъмол ҳажмининг ошишига 
олиб келади... “. “Асосий психологик қонун шуни кўрсатадики, одамлар 
даромад ошиши билан истеъмолини кўпайтирадилар, аммо даромад ўсиб 
бораётган даражада эмас.”[7] 
Кейнесга кўра истеъмол функцияси қуйидагича: 
𝐶 = 𝐶𝑎 + 𝐶𝑌𝑌,   0 < 𝐶𝑎 < 1,(5) 
бу ерда  
Y—даромад,  
C— истеъмол,  
Ca—автоном истеъмол ва у даромаднинг қийматига боғлиқ бўлмаган инсон 
яшаши учун зарурбўлган истеъмол;  
𝐶𝑌—истеъмолга чекли мойиллигидир, бу эса истеъмолга сарфлайдиган 
қўшимча даромадни акс эттиради. Шундай қилиб, истеъмол ҳозирги 
даромаднинг функциясидир. Биринчи истеъмол қилинади ва даромаддан 
истеъмолни олиб ташласак қолгани жамғарилади: 
S Y C,(6) 
бу ерда  
S—жамғармалар. 
Монетаризм асосчиси М. Фридманнинг [8] 1957 йилда ишлаб чиққан 
доимий даромад назарияси муаллифи ҳамда у кўпчилик ҳолларда уй 
хўжаликларининг даромадлари йиллар мобайнида сезиларли ўзгаришларга дуч 
келаётганлигини, аммо истеъмол харажатлари нисбатан барқарорлигини айтиб 
ўтган. Бунда истеъмол харажатлари мавжуд уй хўжаликлари даромадлари 
билан эмас, балки бир неча даврлар учун одатий ва доимий (доимий) деб 
ҳисобланган ўртача даромад билан боғлиқ. 
Кишилар турмушининг тобора яхшиланиб, сифат жиҳатдан ўсиб бориши 
кишилик жамияти ривожланишининг барча босқичларига ҳос бўлган умумий 
белгидир. Ҳар қандай ишлаб чиқаришдан мақсад инсонларнинг тирикчилик 
эҳтиёжларини қондиришдир. 
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Аҳоли турмуш даражаси тушунчаси деганда  уларнинг ҳаёт кечириши 
учун зарур бўлган моддий ва маънавий неъматлар билан таъминланиши ҳамда 
кишилар эҳтиёжининг бу неъматлар билан қондирилиш даражаси тушунилади. 
Инсон ҳаёт фаолияти учун зарур неъматлар жуда кўп эҳтиёжларни ўз 
ичига олади. Буларга мисол қилиб, меҳнат шароити, таълим соҳаси, соғлиқни 
сақлаш, озиқ –овқат ва уй-жой сифати ва шуларга ўхшаш кўплаб эҳтиёжларни 
айтиш мумкин. 
Кишиларнинг турмуш даражаси шу жамиятдаги ишлаб чиқришнинг  
ривожланиш даражасига боғлиқ. Чунки, истеъмол ишлаб чиқаришга нисбатан 
ҳосиладир. 
Аҳоли турмуш даражасини кўрсатувчи муҳим кўрсаткичлардан бири бу 
албатта  аҳолижон бошига тўғри келадиган яратилган ялпи миллий 
маҳсулотдир. Маълумки, АҚШ умумий миллий даромад ҳажми жиҳатдан 
дунёда биринчи ўринда туради, лекин миллий даромаднинг аҳоли жон бошига 
тўғри келиши бўйича Люксембурк биринчи ўринда туради. Демак, 
Люксембургда аҳоли турмуш даражасини яхшилаш учун кўпроқ имконият 
мавжуд. Одатда, кўпроқ аҳоли турмуш даражаси ҳақида фикр юритилганда 
аҳоли жон бошига истемол қилинган миллий даромад кўрсаткичидан 
фойдаланилади. Истеъмол миқдори турмуш даражасининг муҳим жиҳати. 
Айтайлик, аҳоли жон бошига ишлаб чиқарилган миллий маҳсулот ҳажми 
бўйича Япония  АҚШ, Швеция, Германия каби мамлакатлардан устун туради. 
Лекин аҳоли жон бошига истеъмол қилинган товарлар ва хизматлар бўйича 
Япония орқада, яъни Японияда истеъмол ҳиссаси камроқ бўлиб кўпроқ 
инвестиция қилинади. Инсонлар ўз даромадларини авваламбор энг зарур 
эҳтиёжларини қондиришга сарфлайдилар. Ундан ортган қисмини эса 
жамғарадилар. Даромадда жамғариш билан истеъмол бир бирига тескари 
пропарционал бўлиб, бирининг ортиши иккинчисининг камайишига олиб 
келади. Даромаднинг қанчаси истеъмол қилиниши ва қанчаси жамғарилиши, 
албатта, оиланинг ўз олдига қўйган мақсадига боғлиқ.[9] 
Ҳаражатлар, энг аввало, озиқ-овқат, кийим кечак, турар-жой, транспорт ва 
бошқаларга сарфланади. 
Тахлилва натижаларда 
Ўзбекистон Республикаси аҳолисининг турмуш даражаси ва 
фаровонлигини ўрганиш мақсадида, давлат статистика органлари томонидан 
ҳар йили уй хўжаликларида танлама усулда кузатувлар ўтказилади. 
Ўз навбатида, уй хўжаликларида кузатув ўтказиш услубиёти Жаҳон Банки 
ва Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Европа Иқтисодий Комиссиясининг 
тавсияларига асосланган бўлиб, Ўзбекистон Республикасининг барча 
ҳудудларида ўтказилади ва уларнинг сони бир йилда 10000 тани ташкил этади. 
Ушбу танлама кузатув ҳажми республика бўйича жами уй хўжаликларининг 0,2 
фоизини ташкил этади. 
1-жадвал. 
Ўзбекистон Республикасида уй хўжаликлари аъзолари сони бўйича 
таркиби %да 
9
Muhitdinova: EVALUATION OF POPULATION’S WELFARE: ANALYZES AND EFFECT.
Published by 2030 Uzbekistan Research Online, 2019




 2013 й. 2014 й. 2015 й. 2016 й. 2017 й. 
Уй хўжаликлари 
сони-жами  
100 100 100 100 100 
Шу жумладан уй 
хўжалиги аъзолари сони 
бўйича: 
          
1 киши 3,2 2,4 2,2 2,5 2 
2 киши 6,7 5 5,5 5,4 5,4 
3 киши 12,5 9,6 9,9 10 9,5 
4 киши 19,3 18,8 19,1 19,1 20 
5 киши ва ундан кўп 58,3 64,2 63,3 63 63,1 
16 ёшгача болаларга эга 
бўлмаганлар 
27,7 26,5 25,8 26,2 25,5 
16 ёшгача болаларга эга 
бўлганлар 
72,3 73,5 74,2 73,8 74,5 
Улардан:      
1 болали 24,8 23,9 24,9 24,2 24,4 
2 болали 25,6 26,5 25,8 26,6 26,1 
3 болали 15,6 15,9 15,6 16 16,5 
4 ва ундан кўп болали 6,3 7,2 7,9 7 7,5 
Манба: stat.uz маълумотлари асосида 
 
2017 йилда ўтказилган уй хўжаликлари танлама кузатувларида 50 мингдан 
ортиқ аҳоли қамраб олинган бўлиб, ўртача бир уй хўжалигига 5,1 кишидан 
тўғри келганини кўрсатди. Жами кузатилган аҳолидан 48,7 фоизи эркаклар ва 
51,3 фоизи аёлларни ташкил этди. Шунингдек, ўн олти ёшгача бўлган 
болаларнинг улуши 25,5 фоизни, ўн олти ёш ва ундан катталарнинг улуши 74,5 
фоизни ташкил этиб, республика бўйича меҳнатга лаёқатли аҳолининг улуши 
жами аҳолига нисбатан 58,8 фоизни ташкил этди.[10] 
Сўнгги йилларда ҳукуматимиз томонидан аҳоли даромадлари ва турмуш 
даражасини янада ошириш, фуқароларни ижтимоий қўллаб қувватлаш 
мақсадида амалга оширилаётган чора-тадбирлар натижасида аҳоли жон бошига 
тўғри келадиган даромадлар, иш ҳақи ва пенсиялар изчил равишда ўсиб 
боргани яққол намоён бўлмоқда. 
Қуйида келтирилган маълумотларга кўра, 2000-2016 йилларда аҳоли жон 
бошига даромадлар, иш ҳақи ва пенсияларнинг йилда йилга ўсиб бориш 
тенденцияларини кузатиш мумкин. Аммо сўнгги йилларда даромадларнинг 
таркибидаги асосий манбаларидан ҳисобланган иш ҳақи ҳамда пенсияларнинг 
ўсиш суръатлари пасайган бўлиб, бу ҳолат аҳолининг умумий даромадларига 
ҳам ўз таъсирини кўрсатган. 
 
2-жадвал 
2000-2016 йилларда республика аҳолиси даромадлари, иш ҳақи ва 
пенсиялар тўғрисида маълумот 
10
International Finance and Accounting, Vol. 2019 [2019], Iss. 2, Art. 17
https://uzjournals.edu.uz/interfinance/vol2019/iss2/17




Кўрсаткичлар номи 2000 2005 2010 2016 
1. Аҳоли жон бошига умумий 
даромадлар, минг сўмда 
96,4 371,8 1668,1 4565,2 
ўтган йилнинг мос даврига нисбатан реал 
ўсиши, фоизда 
124,7 117,4 120,1 110,0 
2. Йиллик ўртача номинал ҳисобланган 
иш ҳақи, минг сўмда 
13,5 81,5 504,8 1293,8 
ўтган йилнинг мос даврига нисбатан, 
фоизда 
146,0 138,7 129,4 110,4 
3. Белгиланган ўртача пенсия миқдори 
(йил охирига), минг сўмда 
7,4 31,7 171,9 494,2 
ўтган йилнинг мос даврига нисбатан, 
фоизда 
152,0 143,5 125,9 112,8 
Манба: stat.uz маълумотлари асосида 
 
1-расм.   
2000 йилга нисбатан республика аҳоли жон бошига даромадлар, иш ҳақи 
ва пенсияларнинг ўсиш динамикаси (баробар)  
 
Манба: stat.uz маълумотлари асосида 
Хулоса ватаклифлар 
“Аҳоли турмуш даражаси” тушунчаси жуда мураккаб ва кўп қиррали 
бўлиб, унинг ўзига хос хусусиятларига кўра, ҳар қандай ягона индикатор 
танлаш қийин, шунинг учун унинг турли жиҳатларини тавсифлайдиган бир 
қатор статистик маълумотлар аниқланади. Бугунги кунда аҳоли турли 
гуруҳларининг манфаатлари, меҳнатга ҳақ тўлаш ва меҳнатга ҳақ тўлашнинг 
самарали тизими, аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш чоралари ҳисобга олинади, 
шунинг учун ҳам ҳар бир инсон учун муносиб турмуш тарзига эришилади. 
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Кейинги йилларда республика аҳолисининг даромадлари ва турмуш 
даражасини ошириш, шунингдек, фуқароларни ижтимоий қўллаб-қувватлашни 
кучайтиришга қаратилган ҳукумат томонидан қабул қилинган чораларнинг 
натижалари аҳоли жон бошига тўғри келадиган аҳоли жон бошига тўғри 
келадиган даромадлар, иш ҳақи ва пенсияларнинг доимий ўсишини акс 
эттиради. 
Юқорида келтирилган маълумотларга кўра, 2000-2017 йилларда аҳоли жон 
бошига даромад, иш ҳақи ва нафақа миқдорини ошириш тенденциясини 
кузатиши мумкин. Бироқ сўнгги йилларда иш ҳақи ва пенсияларнинг ўсиш 
суръатлари - даромадлар таркибида асосий манбалар қисқартирилди, бу аҳоли 
умумий даромадларини камайтиришга таъсир кўрсатди. 
Ўтган давр мобайнида аҳоли жон бошига тўғри келадиган даромаднинг 
изчил ўсиши кузатилди ва 2017 йилда 2000 йилдаги кўрсаткич билан 
таққослаганда улар 13,2 баробар кўпайди. Шу даврдаўртачаишҳақивапенсиялар 
24,3 ва 18,6 мартагаортди. 
Ўзнавбатида, 
даромадлартаркибидамеҳнатфаолиятинатижасидаолингандаромадларнингулуш
и 68,5% ни (2010 йилда 71,6%), 
трансфертларкўринишидаолингандаромадларнингулуши 25,2% ни (2010 йилда 
- 24,3%) ташкилэтди. мулкчиликданолингандаромадларнингулуши 4,1% ни 
(2010 йилда - 2,3%), 
ўзистеъмолучунўзхизматлариданолингандаромадларнингулуши 2,2% ни (2010 




Аҳоли турмуш даражасини баҳолашда жон бошига тўғри келадиган 
даромад, харажатларнинг таркибий ўзгариши, асосий озиқ-овқат маҳсулотлари 
истеъмоли ва узоқ муддат фойдаланиладиган товарлар билан таъминланганлиги 
билан бир қаторда яшаш шароити ва стандартлари, аҳолининг обод ва 
замонавий уй-жойлар билан таъминлангани, аҳоли истиқомат қиладиган 
муҳитни ривожлантириш ҳамда ободонлаштириш, зарур инфратузилманинг 
мавжудлиги ва унинг самараси, замонавий талаблар асосида таълим олиш 
ҳамда соғлиқни сақлаш тизимидан қониқиш каби муҳим кўрсаткичлардан 
фойдаланилади. 
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